









and  learning  process,  especially  in  Higher  Education.  In  this  context,  the  search  for  building  useful  and  grounded 
knowledge using  strategies which meet  students’ needs and  interests  requires  the use of  innovative  resources, among 
which we  highlight  digital  educational  resources,  particularly  open  educational  resources  (OER).  The  open  educational 
resources issue has deserved the attention of teachers, students and institutions. Considering the present situation as well 
as the importance given to OER and to the role these may play in supporting learning, the aims of this paper are as follows: 
assess  the digital educational  resources  features most  valued by higher education  students;  verify  the extent  to which 
students’  IT knowledge  influences  their assessment of digital educational  resources;  identify  the knowledge  that higher 
education students have of OER; assess the knowledge that higher education students have of open educational resources 
platforms.  In  order  to  achieve  the  proposed  aims, we  focus  our  attention  on  open  educational  resources,  starting  by 
assessing digital educational resources’ features as well as the connection between students’ IT knowledge and that same 
assessment. We also assess the knowledge that higher education students have of OER as well as of their corresponding 























collected  through  a  questionnaire  conducted  during  the  school  year  of  2013/2014,  to  a  sample  of  315 
students. 
The paper development is presented under the following headings: open educational resources; methodology; 







the  results which enable us  to  respond  to  the  formulated aims.  In  the  results, we present and organize  the 
obtained data,  and discuss  and  analyze  it.  In  the  conclusions, we present  a  summary of  the most  relevant 











similar  initiatives,  the  concept  of  OER  is  not  yet  widely  known  or  understood,  especially  by  the  political 
stakeholders and institutional managers (Wyk, 2012). 
 
According  to  Ramos,  Teodoro,  Fernandes,  Ferreira,  and  Chagas  (2010),  educational  resources  follow  the 
evolution  of  society,  as  printed material models  give way  to  digital models,  accompanying  the  change  of 
technologies  as well  as  their  role  in  society.  In  addition  to  this,  information  society  floods  us with  a  huge 
amount of information, tools, knowledge and resources from all parts of the world and from the most diverse 
communities and cultures. Also, Littlejohn, Falconer and Mcgill (2008) highlight that over the last two decades, 






OER  are  educational  resources  provided  by  information  and  communication  technologies  which  allow  a 









and  they can vary  from complete courses  to  individual modules  (Downes, 2007). Butcher  (2011) presents a 
different  concept  of OER,  considering  them  as  any  educational  resource  including  curricular maps,  course 





whatever  vocabulary  we  are  using  to  conduct  whatever  activity  it  is  that  we’re  doing  or  that  we’re 
undertaking. They are the signals that we send to each other  in our network” (p. 218). This author adds that 




























provided,  including those used by teachers  in OER conferences presentations; the  institutional  integration of 
OER modules with  teams of educational design must be promoted; models  for assessing OER use must be 




each  institution,  the  creation  and  updating  of  OER  repositories  as  well  as  projects  associated  with  OER. 
Regarding the latter, Downes (2013) highlights “MIT’s OpenCourseWare project (OCW). Something that’s also 
received a lot of attention recently (because it was featured on the TED videos) is the Khan Academy, which is 
a  whole  series  of  YouTube  videos  on mathematics,  physics  and  similar  science  and  technology  subjects. 
MERLOT is a project that was created by a consortium of North American educational institutions” (p. 213). 
 
It  is  essential  to  assess OER  regarding  their  importance  to  learning  and  the  benefits  they  can  provide  to 
students.  As  Pawlowski  and  Bick  (2012)  refer,  one  of  the  current  research  key‐issues  is  the  adaptation  of 
resources and the corresponding efforts, highlighting that OER success greatly depends on how easily they can 






The  study  assumes  an  approach  of  quantitative  nature.  As  stated  by  Creswell  (2014),  the  quantitative 
approach enables us to test the relation between variables that provide figures which can be treated through 
statistical procedures. Kumar (2011) points out that a study can be considered quantitative when it intends to 










The  sample  is  non‐probabilistic,  voluntary  or  convenience.  The  selection  method  of  a  voluntary  or  of  a 







The  sample  was  selected  during  the  2013/2014  school  year  within  two  schools  of  a  higher  education 
institution. One is a school of Education and the other is a school of Technology and Management. In the year 
mentioned,  there were 1617 students enrolled  in  the School of Education and among  these, 210  integrated 
the sample. In the School of Technology and Management, there were 2285 students enrolled, among which 
105  integrated the sample. Considering the population of the sample to be all the students enrolled  in both 







The  results  are  presented by  analyzing  the  answers  to  each  question. We  start  by  analyzing  the  following 
question in the respective options: Mark with a cross (X) the option which best translates the importance that 
you give to the features of digital educational resources: a) Free and open; b) Free access; c) Any time access; d) 
Allows modification;  e)  Allows  reuse.  Importance  is measured  in  the  scale:  not  important  at  all;  of  little 















n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  % 
Free and open  4  1.3  8  2.5  112  35.6  121  38.4  66  21.0  4  1.3 
Free access  2  0.6  2  0.6  39  12.4  122  38.7  148  47.0  2  0.6 
Any time 
access 
3  1.0  3  1.0  30  9.5  113  35.9  162  51.4  4  1.3 
Allows 
modification 
18  5.7  63  20.0  121  38.4  68  21.6  39  12.4  6  1.9 
Allows reuse  6  1.9  17  5.4  111  35.2  107  34.0  69  21.9  5  1.6 
Considering  the percentage of students who classify digital resources’  features as  important, very  important 
and extremely important, we can see that the most valued feature is free access (98.1%), followed by any time 




One  of  the  aims  of  the  study was  to  verify  the  extent  to which  students’  IT  knowledge  influences  their 
appreciation  of  digital  educational  resources.  The  sample  subjects’  IT  knowledge  was  obtained  from  the 
answers  to  the  following question:  Classify  your  general  IT  knowledge  (mark  only  one  option):  a) Basic; b) 
Intermediate; c) Advanced. 
 





































Coef.  1.00           
IT knowledge 
Sig.             
Coef.  0.217**  1.00         
Free and open 
Sig.  0.00           
Coef.  0.128*  0.558**  1.00       
Free access 
Sig.  0.02  0.00         
Coef.  0.119*  0.527**  0.708**  1.00     Any time 
access  Sig.  0.04  0.00  0.00       
Coef.  0.241**  0.370**  0.222**  0.219**  1.00   Allows 
modification  Sig.  0.00  0.00  0.00  0.00     
Coef.  0.129*  0.399**  0.337**  0.411**  0.549**  1.00 
Allows reuse 
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After  analyzing  the  digital  educational  resources’  features,  we  now  assess  the  knowledge  that  higher 










heard  but  I  do  not  have  an  opinion  about  the  potentialities  of Open  Educational  Resources;  c)  I  know  the 
potentialities  of  Open  Educational  Resources  but  I  have  never  used  such  resources;  d)  I  have  used  Open 
Educational Resources and I consider them very important in the teaching and learning process; e) I have used 



























majority  of  students  do  not  know OER,  the  truth  is  that  according  to  the  answers  given  to  the  question 
regarding  the  features  they appreciate  in digital educational  resources, even  students who do not have an 
opinion about OER were found to value their features. This happens because, as Downes  (2011) refers, OER 
are materials which  can  be  freely  accessed,  reused, modified  and  shared  by  anyone  in  order  to  support 
education. 
 




































advanced  knowledge.  The  results  show  that  the majority  of  students  stated  to  have  intermediate  IT 
knowledge. 
 We assessed the correlation between  IT knowledge and each of the variables associated with the digital 







knowledge  of  the  platforms  MIT  OpenCourseware,  OpenCourseware  Consortium,  Carnegie  Mellon 






The use of OER within  the context of higher education still has a  long way  to go, and big commitment and 
effort are required from both  institution stakeholders and teachers so that students’ interest  in using OER  in 












As  future work, we  intend  to  implement  projects  associated with  teaching  and  learning  strategies which 
directly involve selecting, using and assessing open educational resources in the building of knowledge within 
the various areas of study. 
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